**Tafelspeech diner**

Beste Rolduciens, vrienden en vriendinnen,

Het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste

Ontfermt over ons en onze veel te nauwe vesten,

En nu wij hier bijeen zo vol van spijs en drank

Servetten laten zakken en de klank

Van vorken, messen doen verstillen

Aan mij om namens het Reüniecomité te zeggen wat wij willen…

Zo begon ik precies 10 jaar geleden - toen vrijdag 27 april, nu vrijdag 8 april - deze tafelspeech. Ik was nog een jonge knaap van 66 en het hele leven lag nog voor me open.

De verleiding is groot om 10 jaar later op deze Vondeliaanse Halfvastentoneelwijze nog even door te gaan. Ik weet zeker dat onze leraar Frans en toneelregisseur Frans Lenders dat prachtig zou vinden, maar dat zal ik u niet aandoen, want het dessert wacht én de gezellige avond die daarop volgt. Daarom ik begin weer even met spreken en u begint met luisteren, maar als u eerder klaar bent dan ik heb ik daar alle begrip voor.

We zijn weer te gast op onze oude vertrouwde plek waar we zoveel jaren hebben doorgebracht. Maar we zijn ook te gast op het nieuwe Rolduc. Want Rolduc als bedrijf is overgegaan in Belgische handen. Inmiddels draait alles op rolletjes en hebben we bij de voorbereiding van deze reünie uitstekende contacten gehad en begeleiding gekregen. In het begin hielden we ons hart vast. Zeker toen we de eerste zin lazen van de offerte die het nieuwe Rolduc ons vorig jaar toezond. Want die luidde: “Allereerst bedankt voor de mooie aanvraag voor jullie motorclub!”

We hebben even overwogen om als Reüniecomité in gele hesjes te gaan rondlopen. Martin Dieteren was meer voor korte leren jassen, maar dat vond onze penningmeester te duur. Maar wees gerust: deze spraakmakende fout werd snel hersteld, en nu terugblikkend zijn we uitermate tevreden over de samenwerking.

De tijd verglijdt.

Dus waar zal ik deze keer beginnen?

Eigenlijk heeft mijn speech meer dan één begin.

Ik vind het moeilijk om er een te kiezen.

Omdat ze allemaal het begin vormen.

Ik zou kunnen beginnen bij een getal. 104. Er hebben zich 104 deelnemers aangemeld voor deze reünie.

Twee daarvan wil ik even apart noemen. Dat is Raymond Benders, woonachtig aan de Podere Vernine di Sotto trenti uno in Montalcino Italia, die steeds weer onze reünie bezoekt. Mille grazie per essere venuto Raymundo !

En de tweede is onze oudste reünist Marcell van der Heyden. 93 jaar oud, in gezelschap van zijn zoon. Marcell heeft mij een paar keer gebeld om te informeren; Is alles in orde Ton? Zo graag wilde hij vandaag van de partij zijn.

Applaus!

104 aanmeldingen dus. In 2012 waren dat er 180. In 2016 … 147. In 2019 … 102. En nu dus toch weer 104 ! Het lijkt wel of we op een keerpunt gekomen zijn. Komen er kleine Rolduciennetjes bij? Nimfen, waar zijn jullie? Weten jullie daar meer van?

Of meer serieus: Het kan ook zijn dat we bij het ouder worden denken: ik wil er echt nog ’n keer bij zijn. Ik sprak laatst Bere Miesen en die zei half serieus, half humoristisch: Ton, misschien moet je de Reünie en het zaalgesprek het motto meegeven: “De laatste keer, de laatste eer…”

Nou Bere, ik heb besloten om ervan te maken: Elkaar ontmoeten is een grote eer, en beslist niet de laatste keer… Wat mij betreft gaan we door. In welke vorm dan ook. Hoe? Daarover zullen we jullie graag raadplegen. In de weken ná deze reünie ontvangen jullie een mail over het ‘Hoe nu verder?’ Over deze kernvraag willen we graag jullie denkkracht mobiliseren.

Want wat inderdaad betekenisvol is, Bere, is het feit dat aan onze lijst van overleden oud-Rolduciens in de afgelopen drie jaar weer 74 namen zijn toegevoegd. De meest recente: Jean Ritzen, die afgelopen zaterdag is overleden en gisteren is gecremeerd.

74 overleden oud-Rolduciens…

Bere heeft gelijk: de tijd verglijdt.

Maar ik kan mijn speech ook beginnen met een duik in het verleden.

Dat verleden zo boordevol anekdotes en grappige ervaringen.

Bijvoorbeeld zou ik jullie even kunnen meenemen naar de inhoud van ons toenmalige schoolblad, de VREE, Van Roda’s Eigen Erf. Daarin publiceerden we bijv. hilarische vertaalfouten.

Zoals de vertaling van ‘Der Zug donnerte vorüber.” De Zeug donderde voorover.

Of de vertaling van: ‘Hij ontmoette zijn schoonmoeder’. He met his clean mother

Of we schreven kwatrijnen:

Liever nootjes zei oom Sjang

Die echt geen noot kon lezen

Liever noten op mijn zang

Dan onder mijn prothese

En nog een:

Kop in de krant: zo groot als een huis:

Vrouw van een vierling bevallen.

De journalist was helemaal abuis:

de vrouw was van een vliering gevallen.

Nog ééntje:

Al dat geleuter

Niet trouwen of wel

Doe als je vader

Blijf vrijgezel

Of ik begin met al die begrippen waarvan alleen Rolduciens weten wat het is:

Onderwereld, Biechtstoel, Olympus, St. Pietersplein, Wilhelminaplein, Donkere Gang, Straat van Corinthe, Hoek van Holland, St. Josefgats, IJzeren weg, casinonachtegaal, rimboe, de hel, het megaron, de missiekeet, olifantenlaan, briketten, glas in lood, nonnenpis, scheermesjes, slabbermoes, vetlappen, studiemouwen, soepnon, boternon, dames Deutz, Hoebèrt, D’r Sjang, nimfen, flatsconcert, en zo kunnen we tijden doorgaan. Een compleet woordenboek.

Maar ik kan ook heél anders beginnen.

Toen we elkaar voor het laatst in 2019 ontmoeten, wie kon toen bevroeden wat de toekomst brengen zou ? Als iemand toen tijdens de reünie had gezegd: er komt een pandemie aan die de samenleving gaat ontwrichten. Mensen eenzaam maakt, ziek maakt, laat sterven. Mensen doet roepen: “Raak me niet aan!” We hadden gezegd; “Is alles verder goed met jou…?”

En nu een oorlog. Een oorlog waarvan we dachten dat zoiets zich in Europa nooit meer zou voordoen. Ontketend door een hyperintelligente verwarde geest.

Kunnen we nog wel vrolijk zijn?

Ik ga niet één begin kiezen voor mijn speech. Ze vormen allemaal het begin.

Want we leven in een complexe tijd waarin emoties van allerlei aard over elkaar heen duikelen. Emoties die we niet moeten wegduwen maar erkennen.

Ja, we kennen het verleden. We kennen de toekomst niet. Onze toekomst. De toekomst in Europa. En elke toekomst is per definitie onzeker.

De enige manier is om in het hier en nu die dingen te doen die het leven van jou en van anderen de moeite waard maken. Die jezelf en anderen, anderen én jezelf blij kunnen maken .

Heel concreet.

Laten we - om dat te ervaren – met z’n allen een kleine daad stellen. Op het terrein van Rolduc verbleven tot gisteren vluchtelingen uit Oekraïne. Ze zijn inmiddels overgebracht naar een andere geschiktere locatie In Kerkrade.

Laten we de collecte in de Hoogmis van morgen bestemmen voor hun levensonderhoud. Wat vinden jullie daarvan.

Een hele kleine daad. Maar eigenlijk is het een metafoor.

Kleine daden, welke dan ook, zijn belangrijk. Ze liggen in onze mogelijkheid. De optelsom van vele welbewuste kleine daden kan in onze tijd, in élke tijd grote gevolgen hebben.

En de interessante vraag die zich dan aandient, is: hoe geven we onze welbewuste kleine daden, onze metafoor door aan onze kinderen en kleinkinderen? Hoe maken we een ervaringsketting? Hoe geven we, in de tijd die ons nog gegeven is, onze ervaringen door aan de jeugd die het zwaar heeft? Daar ligt onze opgave.

Er is een Georgisch spreekwoord dat zegt: “Het zijn de tijden die heersen, niet de koningen.”

Je begrijpt: ik heb in deze speech alle beginmanieren met elkaar vervlochten: *het getal*: de concrete werkelijkheid van het hier en nu, *de anekdotes*: de vrolijk makende ervaringen van vroeger en *de kleine daad* onze reis onderweg naar de toekomst.

Ik wens ons allemaal toe dat het hier en nu, met vele kleine daden, en vrolijk makende ervaringen, nog maar heel lang mag duren!

Vrienden, vriendinnen,

Voor straks is dat een avond met veel fijne - herinneringen ophalende – gesprekken. En morgen de Hoogmis. Eigenlijk zou Luud Kleinen – net als drie jaar geleden – onze celebrant zijn. Hij had zich erop verheugd, maar hij is eergisteren thuis van een trapje gevallen. Is het niet Corona dan is het de meest voorkomende oorzaak van een naar ongemak: een val in je eigen huis.

Maar zie: we hebben Frans Delahaye bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Frans die ook een medisch lastige periode achter de rug heeft. Maar toch onmiddellijk ja zei toen we hem vroegen. Fantastisch! Hij doet het samen met de diaken Houtema van de parochie Kerkrade. En – heel bijzonder: geen preek, maar een overdenking die zal worden uitgesproken door Wim Dijkstra. Ik ben je daar zeer erkentelijk voor Wim.

En overigens: tijdens de Hoogmis is er – voor wie dat wil - een rondwandeling met gids door Rolduc.

Kortom, we hebben al een mooie dag achter de rug, maar er komt nog meer!

Een fijne avond, en voor morgen gezond weer op!

En wees gerust: na het dessert sluiten we straks af met het ‘Lève Rolduc’.

Ik dank jullie wel !

**Lève, Rolduc, ton front radieux!**

**Dieu te bénit du haut des cieux!**

**Rappelle-toi tes fils nombreux.**

**Sain - te cité.., re…çois nos voeux!**

**Lève, Rolduc, ton front radieux!**

**Dieu te bénit du haut des cieux!**